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ABSTRAKT
Investimet e huaja kanë tërhequr interes në rritje nga vendet ne zhvillim për shkak të
përfitimeve të përceptuara në aspektin e injektimit te kapitalit,teknologjisë dhe njohurive. Ky
punim diplome analizon bazat kryesore analitike në lidhje me marredhëniet ndermjet
investimeve të huaja dhe zhvillimit ekonomik në Kosovë.
Do të ndermarre një përmbledhje të shkurtër të studimeve empirike mbi cështjen e procesit të
rritjes së investimeve te huaja. Rritja e IH nuk është një proces që ndodh automatikisht në
Kosovë dhe kjo pasqyron natyrën komplekse të marredhënieve midis ndërmarrjeve
shumëkombëshe dhe agjentëve ekonomikë te vendit tonë.
Do të shtjellojme motivet qe nxisin investimet e huaja në Kosovë dhe se sa janë të
rëndësishmë këto investime ne vendin tonë. Do të tregojm arsyet se pse duhet investuar në
Kosovë dhe do ti tregojm disa të dhëna statistikore për disa investime të bëra më parë.
Rritja e investimeve të huaja është objektiv kyç për zhvillimin ekonomik të një vendi dhe
prioritet strategjik i qeverive. Përthithja e këtyre investimeve kërkon politika dhe strategji të
mirëpërcaktuara, përmirësime të vazhdueshme në kuadrin ligjor dhe institucional, stabilitet
dhe rritje ekonomike të qëndrueshme, përmirësim dhe modernizim të infrastrukturës si dhe
përmirësime në klimën për mjedisin e biznesit dhe investimeve. Për shumë firma,të qenurit
ndërkombëtar është rezultat përfundimtar i një procesi të rrezikshëm të zgjerimit jashtë
kufijve. Por, meqenëse operacionet ndërkombëtare ofrojnë burim më të rëndësishëm fitimi
dhe presionet konkuruese rriten, këto firma përpiqen të zhvillojnë strategji globale, që i japin
atyre mundësi të ruajnë përparësitë e tyre konkuruese brenda dhe jashtë vendit. Kërkimi dhe
përdorimi i atyre burimeve të përparësive të diferencuara, që kanë quar në sukseset
paraardhëse, është një proces i vështirë.
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1 HYRJE

Ne këtë kapitull do të paraqitet në pika të shkurtra përmbajtja dhe një pamje e përgjithshme
e këtij punimi. Me fjalë të tjera do të paraqitet rëndesia e këtij punimi
Investimet e Huaja janë një fenomen relativisht i ri, i cili ka patur një zhvillim të hovshëm në
rritje në vitet në vazhdim. Nxitur nga ndryshimi teknologjik, konkurenca globale dhe
liberalizimi i tregjeve, këto investime të huaja poashtu luajnë një rol kyç në procesin e
integrimit global ekonomik. Ato krijojnë efekt si në vendet pritëse ashtu edhe në ato
investuese.Efektet në vendet pritëse janë të rëndësishme si për nga shumëllojshmërija e tyre
ashtu dhe për nga rëndësia ekonomike, politike dhe sociale që ato gjenerojnë. Përfitimi i këtyre
efekteve nuk vjen automatikisht por ndikohet nga realizimi i disa kushteve specifike.
Investimet e huaja sjellin kapitalin e nevojshem, rritin produktivitetin e ekonomisë nëpërmjet
transferimit të njohurive dhe teknologjisë, ndikojnë në hapjen e tregjeve të reja për tregti, rritin
konkurueshmërinë e ekonomisë, ndikojnë në reduktimin e deficitit të llogarive koherente rritin
punësimin dhe mbi te gjitha ndikojnë në mirëqenien e popullsisë.
Investimet e huaja kombinojnë aspektet e tregtisë ndërkombëtare ne Kosovë, mallrave dhe
flukseve financiare ndërkombëtare, është një fenomen më kompleks. Investimet e huaja së
pari përcaktohen si blerja e 10% ose më shumë nga asetet e një nderrmarje të huaj , së dyti
ato përfshijn zgjedhjen e një vendi pritës për këto asete. Zgjedhja se ku do të investohet varet
nga kostoja dhe nga preferenca që investitori jep për tu qasur në tregun vendas, të dyja këto
varen nga kufizimet tregtare dhe politikat e vendit pritës.
Së treti investimet e huaja përfshijnë zgjedhjen e aktiviteteve që duhen mbajtur brenda një
firme, dhe cilat duhet mbajtur ne treg, vetëm aktivitet e brendshme të një firme mund të
përfshihen ne investimet e huaja. Investimet e huaja janë bazë shumë e fortë për zhvillimin
ekonomik të cilit do shtetë, e veqanërisht për shtetet në tranzicion siç është Kosova.
Rritja e investimeve të huaja është objektiv kyç për zhvillimin ekonomik të një vendi dhe
prioritet strategjik i qeverive. Përthithja e këtyre investimeve kërkon politika dhe strategji të
mirëpërcaktuara, përmirësime të vazhdueshmë në kuadrin ligjor dhe institucional, stabilitet
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dhe rritje ekonomike të qëndrueshme, përmirësim dhe modernizim të infrastruktures si dhe
përmirësime në klimën për mjedisin e biznesit dhe investimeve.

2

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Ky kapitull është ndarë ne disa pjesë të cilat ndihmojnë për të analizuar dhe kuptuar më qartë
mënyren logjike të punimit, janë pjesë të cilat tregojnë më shumë për investimet e huaja,
kuptimin e tyre ndikimin e tyre ne ekonomin e Kosovës, motivet që nxisin ato, anët pozitive
dhe negative të tyre, analiza, shembuj, dhe statistika te ndryshme.

2.1

Teoria e Investimeve të Huaja

Ka mijëra arsye pse një firmë mund të dëshirojë të prodhojë në një vend tjeter, dhe jo
domosdoshmërisht në vendin që është më lirë për prodhim apo në vendin ku shitet e mira
përfundimtare. Subjekti i investimeve ndërkombëtare lind nga një ide themelore që është:
lëvizshmerija e kapitalit. Megjithëse shumë prej teorive tradicionale te tregtise morën faktorët
e prodhimit si subjekt të investimeve, përsëri në fund doli që është levizja e kapitalit që ka
lejuar investime të huaja anembanë globit. (Garretsen, H. & Peeters 2009)
Investimet nënkuptojnë kryerjen e investimeve nga fillimi në vendin pritës. Investimet nga
fillimi synojnë prodhimin e të mirave dhe të shërbimeve me kosto më të ulët duke shfrytëzuar
kapacitetin prodhues të vendit pritës. Një formë tjetër e IH eshtë bashkimi ose blerja e firmave
ekzistuese në vendin pritës. Kur firmat ndodhen në veshtirësi financiare ose kur duan të
fuqizohen më shumë nëpër tregje, mund të ndodh që dy apo më shumë firma të bashkohen në
një të vetme. Bashkimet e firmave i klasifikojm në : Bashkimet e firmave horizontale, në
bashkimet vertikale dhe konglomerte.(Fontagne. 1997)
Bashkimet horizontale kryhen nga firmat te cilat kryejnë procese të njejta prodhimi ose
prodhojnë produkte homogjene. Këto bashkime shpesh qojnë në ekonomi me shkallë rritëse.
Bashkimet vertikale realizohen nepermjet firmave që operojnë në faza të ndryshme të zingjirit
të prodhimit. Kurse bashkimet konglomerate janë bashkimet e firmave, veprimtaritë e të cilave
nuk kanë lidhje të drejtperdrejtë me njëra-tjetrën.
Mund të ndodhë që bashkimet horizontale të firmave të rezultojnë me një efikasitet më të lartë
se në kushtet e mëparshme, rrisin efikasitetin, ulin koston e prodhimit dhe kanë mundësin e
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zgjerimit në tregun nderkombëtar. Firmat tashmë mund të prodhojnë një sasi më të madhe të
produkteve dhe me një cilësi më të mirë. Forma më e zakonshme e bashkimeve dhe e blerjeve
synohet nga firmat e vendeve te zhvilluara. Korporatat e mëdha kryejn blerjë të firmave të
tjera zakonisht ne vendet pritëse për arsye zgjerimi. (Sezer, H., 2006)
Sipas Manualit të Bilancit të Pagesave të Fondit Monetar Ndërkombëtar “Investimi Direkt
është një kategori e investimeve ndërkombëtare, të cilat pasqyrojnë sigurimin e të ardhurave
të qëndrueshme nga një subjekt rezident i një ekonomie në një subjekt që është rezident në një
ekonomi tjetër dhe ka një shkallë të konsiderueshme të ndikimit në menaxhimin e këtij të
fundit”.
Raporti Botëror i Investimeve i Kombeve të Bashkuara i përcakton IHD-të si “një investim që
përfshin një marrëdhënie afatgjatë, që pasqyron një interes të qëndrueshëm dhe kontroll të një
subjekti vendas në një ekonomi (investitor direkt i huaj ose sipërmarrje mëmë) në një
sipërmarrje vendase në një ekonomi të ndryshme nga ajo e investitorit direkt të huaj
(sipërmarrja IHD, sipërmarrja degë ose dega e huaj)”. (Czinkota, 2010)
2.1.1 Motivet që nxisin investimet e huaja

Në vitet e fundit vëmendja më e madhe është fokusuar ne korporatat multinacionale dhe në
ndikimin e tyre në performancen ekonomike të vendit investues dhe vendit pritës.
Shumë teori shpjeguese për investimet e huaja kanë përparuar, shumica e të cilave duke
theksuar papërsosshmërinë e tregut. Një motiv i ri për investimet e huaja është shpjeguar, ku
nga ky motiv është thënë se nga diversifikimi mund të reduktoj rrezikun e fitimit. Kjo analizë
mund te përdoret për IH të tregojn që varianca e profitit të një firme mund të reduktohet nga
diversifikimi i shitjeve internacionale. Ndërsa korporatat multinacionale mund ta reduktojn
rezikun e profitit duke u krahasuar me firma te tjera të cilat shesin shumicen e produkteve te
tyre në një ekonomi. (Economics,1948)
Investimet e huaja në një nivel shumë të larte janë te motivuara nga rritja e fitimit neto, duke
arritur kështu një normë të lart të kthimit nga investimet e huaja margjinale sesa nga investimet
e brendshme. Në botën reaale ka shume tregje jo të përsosura, ku në anën tjetër avantazhet
menaxheriale dhe teknike janë në dispozicion për firmat e huaja të operojn në ekonominë
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pritëse. Investitoret theksojnë se motivet kryesore për të investuar ndryshojnë sipas vendeve
dhe sektorëve ekonomik. Megjithatë, motivimet kryesore që i nxitin investitorët e huaj për të
bëre investime në vendet pritëse janë:
➢ Infrastruktura e mirë;
➢ Madhësia e tregut;
➢ Prespektivat e rritjes së tregut;
➢ Stabiliteti politik;
➢ Masat që merren për nxitjen e IH;
➢ Niveli i pagës;
➢ Produktiviteti i punës;
➢ Përmirësimi i mjedisit të investimeve si: regjistrimi i biznesit, procedura e
licensimit, lehtësia e të bërit biznes, mjedisi i përshtatshëm për biznes etj.
Përveq kytyre faktotëve, investitorët ju japin rëndësi edhe faktorëve të tjerë të cilët janë
veçanarisht të rëndësishëm në rastin kur ivestitorët e huaj kërkojn të investojnë në një vend të
ri apo kërkojn të zgjerojnë veprimtarinë e tyre. (Riinvest (2002) Investimet e Jashtem Direkte
në Kosovë)
Ndër këta faktorë që investitorët ju japin rëndësi janë:

Nevoja për tregje, e cila lind kur kompanitë kërkojnë të zgjerojne veprimtarinë e tyre jashte
tregjeve vendas.

Nevoja pëe efiçencën e prodhimit, që i motivon kompanitë të prodhojnë në ato vende që faktorët
e prodhimit i kan relativisht të lirë. Vendet të cilat zoterojnë burime të shumta natyrore si:
burime nëntokësore, pyjore, burime energjie etj... janë vende që thithin më shumë investime të
huaja.

Nevoja pëe informacion dhe teknologjia që i shtyn investitorët drejt vendeve më të zhvilluara.
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Sistemi i taksave, që përbën një nxitje të madhe për të gjitha kompanitë investuese. Nëse
politikat tatimore bazohet tek taksat e ulta, nga ana e investitorëve të huaj mund të ketë
pritshmëri më të kënaqshme.

Emri i mirë dhe ruajtja e reputacionit, shpesh kompanitë e mëdha kerkojnë të zgjerojnë
veprimtarinë e tyre duke shfrytëzuar emrin e mire që ato mbartin. Kompanitë me emër përpiqen
të ruajnë reputacionin dhe në vendet e tjera që ato operojnë. Kjo është veçanërisht e vlefshme
për bankat dhe institucionet e tjera financiare. (Riinvest, 2002)

2.1.2 Rëndësia e investimeve te huaja ne Kosovë
Investimet ne Kosovë kanë një rëndesi të posacme dhe specifike duke pasur parasysh kushtet
në të cilat duhet të realizohet zhvillimi ekonomik. Kosova ballafaqohet me burime të
reduktuara për financimin e investimeve. Nga pikëpamjet më klasike e deri tek ato më
modernet, ekonomistët e interpretojnë që Kosova në parim është zhytyr thelle në varfëri dhe
nuk ka kapacitet për të krijuar një qëndrueshmëri, duke pasur parasysh nivelin e të hyrave dhe
konsumit, si rezulltat i shkallës së lartë të papunësisë. Rrjedhimisht, është kuptuar që fokusi
parësor i së ardhmes afatgjatë është joshja e investitorëve të huaj.
Kështu duhet krijuar një strategji te atillë që krijon avantazhe krahasuese a jo barazi karshi
konkurencës. Situata specifike e Kosovës ka te beje sidomos me: nevojat e mëdha për
investime në infrastrukturën publike dhe në sektorët e tjërë për krijimin e vendeve të punës
dhe përballimin e problemeve të papunësisë, mungesa e tregut financiar dhe tregut të letrave
me vlerë. Sistemi i bankave në Kosovë ende nuk është i aftësuar për lirimin e kredive afatgjatë
dhe në vëllimin më të madhë për të mbështetur investime më serioze. Përvoja e zhvillimit
ekonomik në dekadat e fundit ka vënë në pah se investimet konsiderohen të rëndësishme për
shkak të efekteve të tyre të shumëanshme pozitive e sidomos për shkak se është konstatuar një
lidhje pozitive midis investimeve dhe rritjes së Bruto Produktit të vendit. Problemi kryesor
për rritjen e nivelit të investimeve të jashtme qëndron tek përmirësimi i funksionimit të rendit
dhe ligjit, ulja e kamatave bankare, përmirësimi i infrastrukturës, stabilizimi i furnizimit me
energji, përmirësimi i procedurave të prokurimit publik, shkurtimi i burokracisë në nivel
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qendror dhe lokal. Është e qartë se për të gjitha këto arsye, në Kosovë nevojitet një politik
aktive që do të përmirësonte promovimin e mundësive të bashkpunnimit me investitorët e
jashtëm, rritjen e aftësive konkuruese në tregun e investimeve dhe në rritjen e aftësive
absorbuese për partneritet.
2.2.Të dhenat për IH gjatë viteve të fundit ne Kosovë
Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritarë se Kosova ka bërë përparime në mbrojtjen e
investitorëve të huaj, përsëri në vitin 2013 ajo u sfidua me rënien e investimeve të huaja, IH
ne Kosovë në 2013 kanë rënë në nivelin më të ulët që nga viti 2015 deri ne 4.3% te bruto
produktit vendor(BPV). (Riinvest,2001)
Në shume raporte të dhëna thuajse kjo rënie e investimeve nuk ka ardhur si pasojë e krizes
ekonomike Evropiane, por ka te bëjë kryesisht me sistemin e dobët ligjor në Kosovë. Në
Kosovë paraqiten shume probleme serioze duke filluar nga problemet me efikasitet, me
vonesa të rasteve të pazgjidhura, zbatueshmëria e dobët e kontratave e cila wshtë ende një nga
shqetësimet kryesore të kompanive dhe investitorëve në Kosovë.
Largimi i investitoreve te huaj është njëra prej goditjeve më të rënda që ka marrë vendi ynë
sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosoves, pasi që në vitin 2007 Kosova ka pasur IH në
vlerë prej mbi 440 milionë euro, e në vitin 2012 ka pasur rreth 200 milionë euro. (BQK, 2017)
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Figura 1 Investimet e huaja ne Kosove sipas aktivitetit ekonomik
Burimi: raporti vjetor i BQK i vitit 2017 – Investimet e Huaja-Seritë Kohore
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), nga viti 2007 deri ne vitin 2012 IH
ne Kosovë kanë rënë për më shumë së 200 milionë euro. Investimet munguan edhe nga
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diaspora e cila për çdo vit dërgon para në vlerë prej mbi 600 milionë eurosh. Në Kosovë edhe
atëherë kur ka IH, gjysma e tyre shkon në pasuri të patundshme dhe në ndërtim, 12% tjera
shkojn në shërbime financiare dhe vetëm 13% shkojnw ne sektorët prodhues.
Në raportin e stabilitetit financiar të publikuar nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK), thuhet
se vlera e Investimeve të Huaja Direkte (IHD) të pranuara në Kosovë deri në qershor 2016,
rezulton të jetë përgjysmuar në 84.8 milionë euro, nga 161.7 milionë euro sa ishte në qershor
të vitit paraprak. (BQK, 2017)

2.2.1 Pse të investohet në Kosovë
Pjesëmarja e madhe e investimeve te huaja në investimet që behen në vendet ne zhvillim dhe
na ato ne tranzicion disa ekspertë e shpjegojnë si një sinjal se burimet tjera të ivestimeve dhe
instrumentet e tjera të financimit të zhvillimit nuk janë të zhvilluara sa duhet dhe kanë
potencial më të vogel. Prandaj sygjerimi kryesor është që vendet në zhvillim dhe ne tranzicion
duhet te perqendrohen në përmirësimin e kushteve të përgjithshme të investimeve dhe
rrethinës afariste. Në bazë të shume të dhënave dhe përvojave është dëshmuar gjithashtu se
efektet e investimeve te huaja janë më të mëdha në vendet me nivel më të lartë të arsimit.
(Brumbulla, 2004)
PESTOVA
Pestova, një ndërmarrje private afër Vushtrisë është prodhuese e patatës. Ajo ka importuar
farë të patates për disa vite nga partneri “Agrico” nga Holanda, dhe ka vepruar si distributor i
saj. Pronari i Pestovës, një ndërmarrës ambicioz, e ka zhvilluar projektin për përpunimin e
3500 tonëve patate në vit. Ai është në negociata me partnerin e tij për investim të përbashkët.
Pestova do të investoj në token bujqësore dhe paisje, ndërsa partneri do të siguroj njohuritë
teknologjike dhe farërat e patates. Sipas pronarit, partneri i huaj është duke hezituar për shkak
të tarifave dhe tatimeve me normë prej 26% që imponohen me rastin e importimit të këtyre
inputeve. Partneri i huaj nuk është i gatshëm të investoj në këto kushte.(Riinvest raporti
hulumtues, 2012)
Nga kjo mund të nxiret një përfundim se Kosova ballafaqohet me shumë pengesa kundrejtë
investitorëve të huaj të cilat kryesisht jane: sigurija politike, legjislacioni dhe infrastruktura e
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pazhvilluar. Në bazë të të gjitha këtyre gjërave duhet pasur në konsideratë një angazhim serioz
për të ndryshuar gjendjen.
6
5
4
Shtatorë 2013

3

Shtatorë 2014
Shtatorë 2015

2
1
0
Patundshmëri

Ndërtim

Shërbime
Financiare

Energjetikë

Figura 2 Investimet e huaja sipas aktiviteteve ekonomike
Burimi: BQK (2016)

Vlera e investimeve ne patundshmëri ishte më e lartë krahasuar me periudhën e njejtë të vitit
paraprak. Duke u bazuar në të dhënat nga BQK, forma e investimeve te huaja te pranuara në
Kosovë 70.7% është në formë të kapitalit aksionar ndërsa 29.3% në forme të instrumenteve të
borxhit (kredi ndërmjet ndërmarrjeve). (BQK, 2017)
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Tabela 1 Bizneset me pronarë të huaj sipas shteteve
Shteti

Numri i bizneseve

Shqipëri

78

Turqi

62

Gjermani

43

Zvicër

36

Serbi

31

Itali

29

Maqedoni

26

SHBA

20

Mbretëria e Bashkuar

19

Austri

12

Të tjera

144

Totali

470

Burimi ARBK-Janar/Dhjetor 2015

Arsyet që të investohet në Kosovë janë se ka shumë përfitime për investitorët e huaj, ku disa
nga përfitimet kryesore janë:
•

Sistemi tatimor i thjeshtë;

•

Taksat në Kosovë janë shumë të ulta në krahasim me shtetet fqinje;

•

Popullata e re dhe e motivuar, 70% nën moshën 35 vjecare;

•

Resurset e lakmushme natyrore;

•

Qasje e lirë në tregun e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinje;

•

Monedha zyrtare në Kosovë është Euro, që eliminon rrezikun e Euro-zonave.

Kosova ka arritur një progres të madhë në shumë fusha të zhvillimit të saj si në: rritjen e
stabilitetit politik, ngritjen e nivelit të sigurisw, ekonomi stabile me rritje të vazhdueshme,
plotësim të legjislacionit etj. Kosova është bërë pjesë e rëndësishmë e iniciativave të
bashkepunimit rajonal, përmes të cilave është arritur krijimi i tregut të përbashkët rajonal,
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eliminimi i tarifave doganore, eliminimi i barrierave tregtare, si dhe hapja e prespektivave të
reja. Është krijuar mjedis stabil makroekonomik, sistem i qëndrueshëm financiar, janë bërë
reforma në politikën fiskale, është arrituur progres në ngritjen e infrastruktures moderne, si
brenda Kosovës e po ashtu edhe me lidhjen me rajon ku këtu duhet përmendur lidhja me
Shqipërine përmes autostradës së ndërtuar. Vendi ynë ofron mundësi të mëdha për investim
edhe në sektorët e tjerë si në: bujqësi, energji, vreshtari, turizëm, nxjerrje dhe përpunim të
metaleve etj. Numri i përgjithshëm i kompanive të huaja që operojnë në Kosovë arrine në rreth
4210.
Sistemi Doganor
Dogana e Kosovës ka filluar me aplikimin e procedurave të avancuara ne zhdoganimin e
mallrave, përmes sistemit elektronik- TIMS ( Trade Information Menagment System), ku 90%
e deklarimeve bëhet përmes DTI (Direct Trade Input). Koha mesatare e vlerësuar për
zhdoganim në kalimet kufitare është 3 orë.
Tarifat doganore sa i përket importit janë:
-0% për mallërat që importohen nga vendet e CEFTA
-10% për mallrat që importohen nga të gjitha shtetet tjera;
-Taksa e akcizës variabile për produkte si: duhani, nafta, alkooli, etj.
Pas ndryshimeve të bëra në sistemin doganor është bërë reduktimi i tarifave doganore pëe:
➢ Mjetet kapitale;
➢ Lëndët e para për agrobiznes dhe disa sektorë tjerë të prodhimtarisë;
➢ Lëndëve të ndërmjetme për procesim të mëtutjeshëm nga 10% në 0%.
Të liruara nga tarifat doganore janë:
➢ Plehrat artificiale;
➢ Mallrat për qëllime humanitare;
➢ Instrumentet dhe aparaturat kirurgjike;
➢ KFOR;
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➢ Kryqi i Kuq Ndërkombëtar;
➢ Prodhimet farmaceutike;
➢ OJQ e regjistruar te UNMIK-u që kanë qëllim mbeshtetjen e programeve dhe
projekteve humanitare dhe rindërtuese në Kosovë. (Mustafa 2003)
Sistemi Tatimor
Administrata tatimore aplikon tri regjime të kryesore të tatimeve:
•

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)

•

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (TAK)

•

Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP)
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Tabela 2 Taksat e vendeve te Rajonit
Vendi

Tatimi ne fitim dhe
korporata

Tatimi në të Ardhura

TVSH

Kosovë

10%

4-8-10%

16%

Mali i ZI

9%

12%

17%

Maqedonia

10%

10%

18%

Serbia

10%

10-20%

18%

Kroacia

20%

15-45%

23%

Bullgaria

10%

10%

20%

Greqia

25%

0-40%

19%

Rumania

16%

16%

19%

Burimi: Banka Qendrore e Republikes së Kosovës
Regjistrimi i Biznesit
Për investimet e huaja ekziston Ligji për investimet e huaja, ligj i cili mbron investitorët e
huaj dhe i trajton ata të barabart me investitorët e brendshëm.Procedurat e regjistrimeve të
bizneseve ne Kosovë janë të thjeshta dhe të shpejta. Për të operuar si biznes legjitim,
ndermarrjet e huaja dhe vendore duhet të regjistrohen ne Agjencionin e Regjistimit të
Bizneseve, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë si një nga këto kategori biznesesh:

1. Biznese Individuale;
2. Ortakëri të përgjithshme;
3. Ortakëri e Kufizuar;
4. Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar;
5. Shoqëri aksionare;
6. Kompani e huaj;
7. Ndërmarrje shoqërore;
8. Ndermarrje publike;
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9. Kooperativa bujqësore;
10. Ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e AKM-së.

Kompanitë e huaja janë të lejuara të angazhohen në çfarëdo aktivitet biznesor, që janë të
(Nadie Ahmeti 2015)

“Unë them se tranzicioni është karakterizuar me liberalizimin e tregjeve për investitorët e
jashtëm, me ç'rast është bërë e mundur depërtimi i shumë kompanive në tregje dhe sektorë të
ndryshëm edhe në vendet që kishin ekonomi të centralizuar”. "Por, liberalizmi i tregjeve në
kuptimin e të ashtuquajturit “Konsensusi i Washingtonit” nuk është treguar i mjaftueshëm
për të tejkaluar rënien e menjëhershme të outputëve dhe krizave të njëpasnjëshme që kanë
karakterizuar vendet në tranzicion në fillim të viteve të 90-ta” Ka thënë kryeministri Mustafa,
duke shtuar se vlera më e madhe e investimeve të huaja në Kosova ka arritur në vitin 2007.
Në vitin 2007, shuma e investimeve të huaja në Kosovë kishte arritur në 450 milionë euro,
kurse një vit më vonë, në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë e saj, investimet u
zvogëluan në 355 milionë euro. Që nga ajo periudhë pothuajse për çdo vit ka pasur rënie të
investimeve; vetëm vitin e kaluar, investimet e huaja kishin rënë në vetëm 151 milionë euro
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës se Kosovës, deri në
shtator të këtij viti, investimet e huaja kanë arritur në 239.8 milionë euro, apo rreth 105 milionë
euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Për joshjen e investitorëve të huaj që kapitalin e tyre ta shfrytëzojnë në Kosovë, duhet të
merren të gjitha institucionet përkatëse, ka thënë Hykmete Bajrami, Ministre e Tregtisë dhe
Industrisë në qeverinë e Kosovës. Ajo ka thënë se pas publikimit të çdo raporti të Bankës
Botërore, do të analizohet çdo indikator. (Ahmeti 2015)
“Vendet e rajonit më të cilat Kosova është në konkurrencë të drejtpërdrejtë janë shumë më
agresive në këto reforma. Kështu që brenda kushteve ekzistuese duhet të bëjmë atë që është e
mundshme, në mënyrë që të jemi sa më atraktiv për investimet e huaja direkte, që janë një
motor dhe domosdoshmëri për zhvillimin ekonomik të Kosovës”, ka thënë Bajrami.Ne duhet
të punojmë në drejtim të përdorur kapitalin tonë njerëzor, i cili është rinia e Kosovës, për
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tërheqjen e IHD-ve. Rinia e Kosovës flet gjuhë të huaja, është i aftë në teknologji të reja ", tha
ministri Bajrami, duke shtuar se më shumë është duke u punuar në drejtim të një cilësisë së
arsimit më të mirë në Kosovë. "Energjia kryesore e qeverisë është përqendruar në ekonomi,
për shkak se rritja ekonomike na ndihmon në avancimin më të lehtë të proceseve të tjera që
kanë të bëjnë me zhvillimin e përgjithshëm si një shoqëri demokratike që aspirojnë për t'u
integruar në BE",
Për ndikimin e investimeve të jashtme në ri-industralizimin dhe sektorët tjerë të zhvillimit
ekonomik, ka folur edhe deputeti në Kuvendin e Kosovës, Muhamet Mustafa. Sipas tij,
Kosova duhet patjetër të bëjë një ri-dizajnim të politikave industriale. “Se sa jemi të
suksesshëm në këtë drejtim varet se si më politikat ekonomike dhe angazhimin tonë do të jemi
të aftë të kapim këtë “efektin shpërndarës”, i cili është një efekt kur agjentët ekonomikë,
bizneset, subjektet tjera përfitojnë nga investimet e jashtme në aspektin e rritjes se prodhimit,
transferin e teknologjisë...", ka thënë ai. Sidoqoftë, edhe ekspertë për çështje ekonomike, sa
herë kanë thënë se edhe imazhi jo i mirë ekonomik, shkalla e lartë e korrupsionit dhe mungesa
e plotë e sundimit të ligjit, janë vetëm disa nga arsyet që mund të kenë nxitur shumë investitorë
ndërkombëtarë të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrijnë në Kosovë. Rënia e investimeve të
huaja në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata
thonë se investimet e huaja janë të domosdoshme për ringjalljen ekonomike të Kosovë dhe
fakti se këto po shënojnë rënie, sipas ekspertëve, kanë humbur shpresat për një zhvillim
ekonomik më të madh. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, në një prononcim
për Radion Evropa e Lirë e quan mjaft shqetësues faktin e rënies së investimeve të huaja.
“Investimet e huaja, pra tërheqja e kapitalit të jashtëm, është kusht i domosdoshëm për
ringjallje të ekonomisë së Kosovës. Kjo tërheqje e kapitalit, varet nga mënyra si e qeverisim
ne vendin tonë. Nëse kemi qeverisje të mirë, sundim të ligjit, nuk ka korrupsion, krim të
organizuar, ka siguri për investitorët e jashtëm, atëherë këto pasuri që i kemi janë interesant
për investitorët potencialë”, shton Shatri. (Ahmeti, 2015)
Nga hulumtimet e shumta të bëra nga shoqatat ekonomike, është vlerësuar se barrierat në të
bërit biznes, siç është niveli i lartë korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale,
si dhe evazioni fiskal, kanë ndikuar që shumë investitorë të mos shtrijnë kapitalin e tyre në
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Kosovë dhe vlera e këtyre investimeve të bie. Faji për të gjitha këto barriera në të b ërit biznes,
sipas Shatrit, bie mbi Qeverinë e Kosovës. “Në mënyrën si e kemi qeverisur vendin që nga
vitit 2008 e këndej, jo që nuk i kemi tërhequr investitorët e jashtëm, por ne i kemi dekurajuar
ata. Nuk kemi krijuar infrastrukturë ekonomike, nuk kemi furnizim stabil me energji elektrike,
ka nivel të lartë të korrupsionit, dhe shumë dukuri tjera negative si pasiguria e pronës dhe
dukuritë tjera negative”, shton ai. Kosova ka një strategji për promovimin e investimeve të
huaja, në të cilën janë caktuar edhe sektorë ku investitorët e huaj mund të investojnë. Bujqësia,
energjia, përpunimi i metaleve, riciklimi i mbeturinave si dhe teknologjia informative, janë
ata sektor që janë caktuar në këtë strategji. Bujqësia është pa dyshim ndër fushat më të
rëndësishme për ekonominë e Kosovës, me potencial të madh, që mund të tërheq edhe
investime nga jashtë. Duke pasur parasysh rëndësinë e bujqësisë, Qeveria e ka vendosur atë
ndër prioritetet kryesore, duke e rritur në vazhdimësi buxhetin për bujqësinë. Kështu është
shprehur ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Memli Krasniqi në konferencën
dyditore të USAID-it me temën Mundësitë e investimit në agrobiznesin kosovar, që është
mbajtur në hotelin Emerald, në Prishtinë, ku po marrin pjesë investitorë vendas dhe të huaj, të
cilët në vazhdimësi e kanë përkrahur sektorin e bujqësisë në Kosovë, si dhe përfaqësues të
institucioneve vendore e agrobizneseve vendore. Gjatë kësaj konference, ministri Krasniqi, ka
prezantuar të arriturat në bujqësi, si dhe për programin mbështetës të ministrisë për vitin e
ardhshëm, si dhe mundësitë për investime në sektorin e bujqësisë. Me mbështetjen e Qeverisë
për sektorin e bujqësisë është rritur prodhimi vendor për 26% në dy vitet e fundit, ku me këtë
kemi dhënë kontribut të drejtpërdrejtë në zëvendësimin e importit dhe përmirësimin e bilancit
tregtar. Po ashtu me mbështetjen tonë kemi shtuar vazhdimisht sipërfaqe tw tokës bujqësore
të kultivuara me kultura të ndryshme, e bashkë me këtë janë shtuar edhe rendimentet e këtyre
kulturave. Ndërkaq, përmes investitorëve janë krijuar rreth 15000 vende të reja pune
gjatëperiudhës 2009-2013 dhe janë mbështetur rreth 10000 vende ekzistuese të punës gjatë
kësaj periudhe, tha ministri Krasniqi, duke treguar se buxheti mbështetës për fermerët për këtë
vit ishte 43 milion euro, ku 20 milionë ishin të planifikuara në grante dhe 23 milion
subvencione. Ministri Krasniqi, ka treguar po ashtu se viti 2016 shënon një etapë të re sepse
tashmë do të ketë qasje në një treg prej 500 milionë konsumatorëve, pas nënshkrimit të MSAsë. Bujqësia fiton gati më sw shumti në këtë pikë, pasi rreth 2500 produkte do të kenë të hequra
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tarifat doganore me BE-në. E di që ne ende skemi aq sa duhet prodhim por kjo hapje e dyerve
na shton motivin që të rrisim kapacitetet. Po ashtu do të kemi një buxhet së paku të njëjtë sa
këtë vit, por me rëndësi nuk kemi rënie, gjë që do të na mundësojë të fokusohemi në sektorë
dhe nënsektorë strategjik, si pemët dhe perimet si dhe mishi dhe qumështi. Këtu kemi treguar
potencial dhe mundësi dhe është më e leverdishme edhe për fermerët si çmim dhe si biznes,
tha Krasniqi. Gjithsesi, ai tha se angazhim kryesor i tyre mbetet bashkëveprimi me secilën
palë pasi vetëm në këtë mënyrë adresojnë qartë nevojat dhe problemet në sektorin e bujqësisë.
Në anën tjetër, drejtori i USAID-it në Kosovë, James Hope, tha se Kosova është një vend me
potencial të madh bujqësor dhe kjo sipas tij e bën si një vend më të përshtatshëm për tu
investuar, pasi që edhe fuqia punëtore nuk mungon. (Ahmeti, 2015)
2.2.2 Privatizimi ne Kosovë
Privatizimi është procesi i transferimit të ndërmarjeve shoqërore nga pronësia publike në atë
provate.Duke pasur parasysh rrethanat specifike, procesi i privatizimit në Kosovë mund të
cilësohet si një nga më sfiduesit në të gjitha vendet. Sfida e procesit të privatizmit në Kosovë
kanë qenë të karakterizuara me dualizëm institucional (Muhamet Mustafa, 2003). Ky proces
fillimisht është udhëhequr nga Misioni i Kombeve te Bashkuara në Kosovë (UNMIK) me një
pjesmarrje edhe të institucioneve kosovare. Gjithmonë kanë ekzistuar mosmarrëveshjet mbi
pronësinë.
Tanimë privatizimi në Kosovë ka hyrë në fazën përfundimtare. Megjithatë ky proces ka qenë
i shoqëruar me shumë dilema para se të fillojë te cilat kanë vazhduar edhe pas raundit te parë
në korrik të vitit 2003, kur për një kohë edhe u ndërpre. Duke rifilluar përsëri me 2004 gjatë
tri viteve vijuese ai pati një dinamikë të lakmueshme kështu deri tani janë shpallur tenderë për
313 NSH, përkatësisht 515 të rikrijuara nga këto të parat sipas metodës se ashtuquajtur spin
off. Megjithatë deri tani vetëm për 347 raste ka përfunduar nënshkrimi i kontratave. Fondet e
akumuluara nga shitja e aseteve kanë arritur shumën prej 383 milion Eurosh dhe tanimë
përbëjnë rreth 11.5 % të GDP. Riinvest (2003) Fatkeqësisht këto fonde vazhdojnë ende të
mbahen te bllokuara në fondin e mirëbesimit të tërhequra nga rrjedhat e aktiviteteve
ekonomike të vendit. Megjithatë, përkundër një numri të konsiderueshëm të NSH të
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privatizuara gjatë tri viteve të fundit nuk ka pasur një studim që do të pasqyronte në mënyrë
më gjithëpërfshirëse performancën e ndërmarrjeve të privatizuara, efektet e tyre në ekonomi,
aspektet sociale e edhe ndikimin e mjedisit biznesor në punën e këtyre ndërmarrjeve.
Informacioni se çfarë po ngjet me ndërmarrjet e privatizuara ka qenë shumë i fragmentuar dhe
në të shumtën e rasteve i lidhur për ndërmarrje të caktuara dhe në rastet kur janë paraqitur
probleme rreth transformimit dhe aktivitetit të tyre. (Riinvest, 2003)
-Rasti i prodhuesit të çimentos Sharr Cem
Privatizimi i prodhuesit të çimentos Sharr Cem, i vlerësurar si një rastet më të suksesshme të
privatizimit, ishte hetuar nga Prokuroria pasi që Zyra e Auditorit të Përgjithshëm kishte
zbuluar që kjo fabrikë ishte shitur nën çmimin e tregut. Sharr Cem i ishte shitur kompanisë
greke Titan në vitin 2010 për 30 milionë euro përmes procedurave të fshehta dhe të dyshimta
të prokurimit dhe nën çmimin e tregut. Që nga viti 2000, Sharr Cem ishte komercializuar me
një kompani zvicerane me një kontratë 10 vjeçare, por gjashtë muaj para përfundimit të
kontratës, kompania Titan e kishte blerë fabrikën për vetëm 30.1 milionë euro, megjithëse
sipas zyrtarëve të komunës së Hanit të Elezit, profiti vjetor i fabrikës ishte rreth 20 milionë
euro. Privatizimi i Sharr Cem ishte lavdëruar nga Dino Asanaj, Kryesues i Bordit të AKP-së
si një sukses ndërsa nga z. Pieter Faith, shef i Zyrës Civile Ndërkombëtare (ICO) ishte
lavdëruar si investimi më i madh i huaj në sektorin e industrisë në Kosovë. Raporti i Auditorit
të Përgjithshëm për pasqyrat financiare të Fondit të Privatizimit për periudhën dhjetor 2010
deri më qershor 2011 theksonte që AKP e kishte favorizuar që nga fillimi kompaninë fituese
të kontratës për shërbimet këshilluese të transakcionit për privatizimin e Sharr Cem-it. Sipas
këtij raporti, procedura e kësaj kontrate fillimisht ishte nisur përmes njësisë së prokurimit por
më vonë kjo ishte anuluar për të vazhduar me ritenderim përmes metodës së procedurave të
brendshme të prokurimit. Për më shumë, AKP kishte dërguar ftesën për ofertim vetëm te 5
kompani dhe e kishte përzgjedhur Raiffeisen Investment si konsulent për një shumë prej 580
mijë euro. Sipas raportit të auditorit, Raiffeisen Investment, e cila ishte përzgjedhur përmes
procedurave jotransparente, ishte ajo e cila e kishte përcaktuar çmimin e shitjes për Sharr Cem
e i cili ishte shumë nën çmimin e tregut. Për më shumë, auditori thekson që AKP nuk e kishte
respektuar ligjin dhe procedurat e privatizimit duke filluar nga kontraktimi i konsulentit për
privatizimin e Sharr Cem-it. Prandaj, Auditori besonte që AKP duke negociar vetëm me
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blerësin, e kishte favorizuar blerësin e Sharr Cem-it. Megjithatë, drejtori i përgjithshëm i
Titan-it, kishte thënë që kur ata e kishin marrë menaxhimin e Sharr Cem-it nga Holcin-i, kishin
qenë të vetdijshëm që ata do të duhej të garonin për privatizimin e fabrikës. Ai shtoi që sipas
legjislacionit, kompania që po e menaxhonte Sharr Cem-in kishte të drejtë të negocionte
drejtpërdrejt me AKP-në. Për më shumë, ai theksoi që sa i përket vlerës së shitjes, kompania
ishte duke operuar në humbje në 5 deri 6 vitet e fundit dhe vetëm më vonë ishte bërë
profitabile, por që profiti ishte më i vogël se 20 milionë euro. Kryetari i Hanit të Elezit, Rufki
Suma, kishte thënë që komuna e kishte kundërshtuar privatizimin e Sharr Cem-it dhe që ishte
kundër procedurës që ishte ndjekur dhe kundër çmimit të shitjes, por jo kundër vetë blerësit.
Sipas Kryetarit, vlera e vërtetë e Sharr Cem-it është në mes të 80 deri 100 milionë euro. Për
këtë aryse, ata e kishin paditur AKP-në. Zëdhënësi i AKP-së tha që kjo agjenci kishte ndjekur
një proces të hapur dhe transparent të privatizimit duke njoftuar të gjitha institucionet vendore
dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë rreth fillimit të procesit të privatizimit dhe
metodave që do të përdoreshin. Tutje, AKP-ja kishte formuar një Komision për Zbatimin e
procesit të privatizimit që përbëhej nga përfaqësues të ICO-së, ekspertëve të fushës nga
Komisioni Evropian, përfaqësues të sindikatave të punëtorëve, kompaninë Sharr Cem dhe
zyrtarë të AKP-së. Bordi i Drejtorëve të AKP-së, bazuar në praktikat më të mira
ndërkombëtare kishte kontraktuar si këshilltar të transakcionit Raiffesien Investment e cila e
kishte bërë vlerësimin e kompanisë dhe e kishte ofruar çmimin e drejtë të tregut, duke pasur
parasysh mbrojtjen e aseteve, punësimin, prodhimin dhe mbrojtjen e ambientit. Gazeta Jeta
në Kosovë kishte kërkuar qasje në dokumentet që ndërlidhen me auditimin e fondit të
privatizimit. Megjithatë, z. Lage Oloffson, ish Auditor i Përgjithshëm, kishte thënë që ato nuk
mund të jepeshin për shkak se rasti ishte nën hetime nga Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe qasja
në dokumente të tilla mund të ndikonte në zhvillimin e hetimeve. Zëdhënësja e Prokurorit të
Shtetit, Znj. Liridonë Kozmaqi kishte konfirmuar që ata e kishin rastin mirëpo që nuk mund
t’ia jepnin dokumentet “Jetës në Kosovë” për shkak të mungesës së prokurorit. Për sa i përket
punësimit, Kryetari tha që pronari i ri kishte larguar mbi 80 përfitues të asistencës sociale, të
cilët nuk punonin por merrnin 60% të rrogës së tyre të mëparshme. Z. Emmanuel Mitsou,
drejtori i përgjithshëm i ndërmarrjes, kishte sqaruar që këta punëtorë që kishin shkuar në
pensionim të hershëm, kishin marrëveshje me menaxhmentin e kaluar. Për më shumë, sipas
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tij, këta punëtorë nuk ishin pjesë e listës së AKP-së kur Titan e kishte marrë përsipër
menaxhimin. Për këtë çështje, përfaqësuesi i punëtorëve në AKP, z. Haxhi Arifi dhe drejtori i
sindikatës së punëtorëve të ndërtimtarisë z. Avni Hajdini nuk kishin marrë ndonjë ankesë nga
punëtorët e Sharr Cem-it që nga privatizimi. Aktualisht, Sharr Cem punëson 490 punëtorë
krahasuar me 790 sa ishin para privatizimit të tij. Disa punëtorë ishin pensionuar e disa të tjerë
ishin larguar nga puna. Sa i përket ndotjes së ambientit, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor kishte paditur Sharr Cem-in për shkak të dështimit për të instaluar sistemin e matjes
së nivelit të ndotjes së ajrit nga emetimi i pluhurit dhe gazrave në përputhje me ligjet në
Kosovë. Ministria po ashtu kishte kërkuar që kompania të fillojë përgatitjen e dokumenteve
për të aplikuar për leje për përdorim të ujit dhe për shkarkimin e kemikateve të ujit gjatë
procesit të prodhimit. Me dështimin për të përmbushur këto rregulla, Sharr Cem po e rrezikon
mjedisin dhe pasurinë e banorëve përreth. Sa i përket kësaj padie, përfaqësuesit e Sharr Cem
nuk kanë dashur të ndajnë asnjë informacion. Sipas Ligjit Nr. 03/L-160 për Mbrojtjen e Ajrit
nga Ndotja, neni 39, gjobat për kompanitë që nuk janë në përputhje me ligjin mund të shkojnë
deri në 50 mijë euro. (Ahmeti 2002)
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Kosova ka hyrë në një fazë shumë dinamike të zgjedhjes së problemit përfundimtarë, me çka
pritet edhe të krijohen mundësit për një zhvillim më të mirë ekonomik. Invesitmet e huaja në
Kosovë padyshim që janë një bazë e fortë dhe me një rëndësi vitale për zhvillimin ekonomik
dhe për ngritjen e standardit jetësorë.
Për shumë firma, të qenurit ndërkombëtar është rezultat përfundimtar i një procesi të
rrezikshëm të zgjerimit jashtë kufinjwve. Por, meqenëse operacionet ndërkombëtare ofrojnë
burim më të rëndësishëm fitimi dhe presionet konkurruese rriten, këto firma përpiqen të
zhvillojnë strategji globale, që i japin atyre mundësi të ruajnë përparësitë e tyre konkurruese
brenda dhe jashtë vendit. Kërkimi dhe përdorimi i atyre burimeve të përparësive të
diferencuara, që kanë çuar në sukseset paraardhëse, është një proces i vështirë. Kosova ka
nevojë për përmirësime në kuadrin ligjor dhe institucional. Aktualisht baza ligjore dhe sistemi
i taksave është përafruar shumë me atë të Be-së. Problematika qëndron në implementimin dhe
funksionimin e tij, me qëllim përmirësimi në klimën e mjedisin e biznesit dhe investimeve si
dhe rritjen e besimit të investitorëve. Vlen të ceket se investimet e huaja cënojnë në një farë
mase pavarësinë e vendit pritës veçanërisht kur burimi i investimit vjen nga i njëjti vend.
Prandaj duhet patur kujdes që raporti kapital i huaj kapital/vendas të mos jetë shumë i madh
me qëllim që të mos krijohet varësi nga investimi i huaj. Në anën tjetër zhvillimi i
infrastrukturës
Është një tjetër faktor i rëndësishëm për rritjen e mëtejshme të IH, ndaj edhe përmirësimet në
rrugë dhe furnizimin me energji elektrike shënojnë hap pozitiv në këtë aspekt. Por duhet ditur
se infrastruktura lokale ka ende mangësi dhe rrjedhimisht duhet që parqet industriale të bëhen
funksionale për të garantuar shërbime me standarde të larta për investitorët e ardhshëm.
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4

METODOLOGJIA

Në këtë kapitull do i paraqesim metodat që janë aplikuar gjatë hartimit të këtij punimi, qasja
hulumtuese dhe mbledhja dhe procesimi i të dhënave
Metodat shkencore që janë aplikuar gjatë hartimit të këtij punimi janë të përcaktuara nga vetë
qëllimi i hulumtimit. Metodologjia e ndjekur është kryesisht kërkimi cilësor i materialeve dhe
rishikimi i literatures e cila kryesisht ka qenë e fokusur ne Investime e Huaja. Është shfrytëzuar
literatura shkencore e një spektri të gjërë që ka të bëj me fushën e këtij punimmi.
Në këtë punim më së shumti zë vend metoda statistikore e analizes së të dhënave ku janë bërë
krahasime te investimeve ne periudha të caktuara dhe të ndryshme kohore. Të dhënat e
Investimeve të huaja janë marrë nga botime të ndryshme, të dhënat për Kosovën janë marrë
nga Banka e Kosovës, Ministria e Financave etj.
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5 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Pa marrë parasysh se sa efektivisht një vend reklamon lokacionin e saj, targeton investitorët
dhe krijon propozime për investime, kjo ka pak gjasa të rezultojë me investime nëse nuk ka
asistim efektiv te investimit dhe të trajtimit të kandidatëve potencial. Synimi është shëndrrimi
i një interesimi për investim në një investim aktual. Varësisht nga lartësia dhe kompleksiteti i
një investimi, investitori mund të kërkojë informata që kanë të bëjnë me lokacionin dhe
mundësinë e gjetjes së pronave, e deri tek cilësia e furnizuesit lokal, numri i të diplomuarve
ne diciplina të caktuara, natyra e transportit dhe infrastruktura e komunikimit, buimet e
energjisë dhe cmimet, kostoja e punës, mundësinë e sigurimit të punës dhe kostoja e
shfrytëzimit..
Për shumë firma,të qenurit ndërkombëtar është rezultat përfundimtar i një procesi të
rrezikshëm të zgjerimit jashtë kufijve. Por, meqenëse operacionet ndërkombëtare ofrojnë
burim më të rëndësishëm fitimi dhe presionet konkurruese rriten, këto firma përpiqen të
zhvillojnë strategji globale, që i japin atyre mundësi të ruajnë përparësitë e tyre konkurruese
brenda dhe jashtë vendit. Kërkimi dhe përdorimi i atyre burimeve të përparësive të
diferencuara,që kanë çuar në sukseset paraardhëse,është një proces i vështirë.Kosova ka
nevojë për përmirësime në kuadrin ligjor dhe institucional. Aktualisht baza ligjore dhe sistemi
i taksave është përafruar shumë me atë të Be-së. Problematika qëndron në implementimin dhe
funksionimin e tij, me qëllim përmirësimi në klimën e mjedisin e biznesit dhe investimeve si
dhe rritjen e besimit të investitorëve. Vlen të ceket se investimet e huaja cënojnë në një farë
mase pavarësinë e vendit pritës veçanërisht kur burimi i investimit vjen nga i njëjti vend.
Prandaj duhet patur kujdes që raporti kapital i huaj kapital/vendas të mos jetë shumë i madh
me qëllim që të mos krijohet varësi nga investimi i huaj. Në anën tjetër zhvillimi i
infrastrukturës.Është një tjetër faktor i rëndësishëm për rritjen e mëtejshme të IDH-ve, ndaj
edhe përmirësimet në rrugë dhe furnizimin me energji elektrike shënojnë hap pozitiv në këtë
aspekt. Por duhet ditur se infrastruktura lokale ka ende mangësi dhe rrjedhimisht duhet që
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parqet industriale të bëhen funksionale për të garantuar shërbime me standarde të larta për
investitorët e ardhshëm
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6

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

IRLANDA – NJË SHEMBULL I SUKSESSHËM
Zhvillimi ekonomik i Irlandës ka qenë shumë i suksesshëm. Rritja vjetore e GDP-së gjatë
periudhës 1993-2001 ka qenë tri here me e lartë se në pjesën tjetër të Evropës. Prapa këtij
suksesi qëndron politika afatgjate dhe konzistente e cila përfshinë: tatimi i ultë në korporata,
prioriteti në promovimin industrial, ekspanzioni i edukimit, qasja në Bashkësinë Evropiane,
korrektësia fiskale, kontratat sociale. Edhe përparësitë tjera i kanë kontribuar këtij progresi:
popullsia flet Anglisht, klima e favorshme për investime, adminsitrata publike e zhvilluar mirë,
qasja e mirë ndaj vërejtjeve publike, ryshfetet pothuajse nuk ekzistonin, shpenzimet sociale
më të vogla në krahasim me vendet kontinentale të Bashkësisë Evropiane. Pjesëmarrja e
firmave të huaja në numrin e përgjithshëm të firmave në Irlandë është 49,2% (30,1% nga
SH.B.A-të). Eksporti është rritur më shumë se dy herë gjatë viteve 1995-2000, dhe në të njëjtën
kohë ishte në gjendje të gjeneroj tepricë tregtare. (Sipas Dr. Garret FitzGerald, ish
kryeministër i Irlandës, prezentimi në konferencën e USAID-it: Ndërtimi i Përparësive
Konkurruese të Kombeve – Rritja e Transparencës, Luftimi i Korrupcionit dhe Përmirësimi i
Qeverisjes Korporative, Budapest, 26-28 Mars, 2002.) (Riinvest Raport hulumtues 2001)

Duke u bazur ne rastin e Irlanden ne Kosovë duhet bërë promovimi i strategjive zhvillimore
të cilat nxisin investimet në një afat të gjatë dhe sigurojnë norma të larta të efikasitetit të tyre.
Kosova për të qenë tërheqëse për investimet e huaja duhet të ketë siguri dhe barazi ne treg, te
ketë karakter jodiskriminues dhe të promovoj praktika transparente të investimeve. Mjedisi i
mire tregtar për Kosovën është me rëndësi të posacme duke nenkuptuar heqjen e
subvencioneve për eksport, formimin e lire te çmimeve, privatizimi, sigurimi i standardeve
ndërkombëtare të kontabilitetit të cilat i bejnë kompanit transparente.

RENOFIX
Renofix u themelua nga një investitor prej Tetovës (Maqedoni) dhe është shembull i një
investimit me 100% kapital të huaj. Investimet e përgjithsme kapin shumën 4 milion €. Kjo
ndërmarrje kohëve të fundit ka filluar me prodhimin e ngjyrave dhe punëson 20 punëtorë.
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Ndërmarrja do t’i ofroj produktet e veta në tregun rajonal. Gjatë intervistës, pronari u
përqendrua në disa disa probleme me të cilat është duke u ballafaquar si: Vështirësitë në
marrjen e licencës për ndërtimin e objektit, kyçja në rrjetin e rrymës, etj. Ky process me
procedurat dhe shpenzimet tjera arrijnë shumën 13,000 €, dhe është dashur gati një vit për t’i
siguruar të gjitha licencat që kërkohen për objekte (8,500 €), kyçja në rrjetin e rrymës, taksa
komunale, ndryshimi i shfrytëzimit të tokës nga toka bujqësore në atë industriale, paisjet për
mbrojtje kundër zjarrit, etj. Rregullat administrative nuk ishin të qarta, kështu që ai kurrë nuk
ka mundur të dijë se cili është autoriteti që i përcakton këto rregulla dhe se administrata nuk
kishte qenë në gjendje të ofroj përkrahje. Tatimet – tarifat dhe TVSH-ja në paisje dhe lendë të
para janë më pak stimulative krahasuar me Maqedoninë. Rregullat e tanishme lejojnë pagesën
e TVSH-së për paisje pas gjashtë muajve, ndërsa ai ishte i detyruar ta paguaj tërë TVSH-në
me rastin e futjes së paisjeve dhe askush nuk e ka sqaruar pse? Pronari konsideron se ai do
të duhej të lejohet për ta blerë token private në emër të tij. (Riinvest Raport hulumtues 2001)
Ndonëse skema tatimore e Kosoves dhe instrumentet e saj, krahasuar me vendet në rajon dhe
vendet e tjera nuk mund të konsiderohen të larta po të krahasohen veç e veç, por edhe pse
përgjithësisht ngarkesa fiskale sipas pjesëmarrjes së të ardhurave nga tatimet në GDP nuk janë
të mëdha, prap se prap komuniteti i biznesit ka vërejtje serioze në strukturën e tatimeve në
aspektin se ato nuk i nxisin investimet duke i taksuar një lloj paisjen dhe të mirat kapitale si
dhe inputet e prodhimit. Në këto kushte disa vende fqinje kanë lehtesira dhe duke ekspotuar
në Kosovë, mund të krijojnë perparësi konkurrues duke e çrregulluar tregun në Kosovë dhe
veshtirësuar pozitën për eksportet Kosovare. Menjëherë pas luftes në fazen emergjente të
rindërtimit të Kosovës frekuentimi i vizitave të afaristëve dhe investitorëve ishtë shumë i
madh. Por të gjitha këto vizita dhe iniciativa fatkeqsisht e gjetën Kosovën në një situatë të
papërgaditur për t’iu përgjigjur këtij interesimi:mungesa e institucioneve, mungesa e
infrastruktures ligjore dhe veshtirësitë e mëdha në shërbimet publike, mungesa e sistemit
financiar e sidomos mos ekzistenca e bankave knaë pasur një ndikim të shprehur
dekurajues.Sipas të dhënave nga pasqyra e ESK në periudhën e pasluftës janë regjistruar 318
biznese me pjesmarrje të kapitalit të huaj.
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